УДК 351.753

**Кулик А. О.,**студент, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Науковий керівник: Шведова Г.Л., к. ю.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Незаконний обіг зброї в Україні, за даними експертів, характеризується тенденціями до стрімкого зростання. Незаконне озброєння – це одна з причин збільшення формування та діяльності злочинних груп. Кримінальні правопорушення, які вчиняються з використанням вогнепальної зброї, бойових припасів чи вибухових речовин, не тільки завдають шкоди життю і здоров’ю людей, а ще й додає страху та відчуття незахищеності у суспільній свідомості. Актуальність даної теми полягає у тому, що проблема незаконного обігу зброї є небезпечною не тільки всередині держави, а також може становити загрозу стабільності в сусідніх країнах. Міжнародне співтовариство також занепокоєне цією ситуацією і визнає її як суттєвий чинник впливу на транснаціональну організовану злочинність [1].

Спираючись на результати аналізу статистичних даних кримінальних правопорушень , які пов’язані саме з незаконним поводженням із вогнепальною зброєю ( ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України), збільшується у 2013-2015рр. (4341,5012 та 5734, відповідно). Стрімко зростає також частка злочинів, скоєних із використанням вогнепальної зброї (761,2523 та 1526, відповідно, за роками). У вересні 2017 року за фактами вилучення зброї Національною поліцією відкрито 2083 кримінальні провадження, тоді як за весь 2016р. – 6087. Ситуація ускладнюється також внаслідок конфлікту на сході України та припливом зброї через неконтрольовані ділянки кордону [2]. Попри негативні тенденції збільшення злочинів, поняття незаконного обігу зброї чи вибухових речовин конкретно не визначено в українському законодавстві, але частково розкривається у міжнародних та вітчизняних нормах. У «Протоколі проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» до якого Україна приєдналася 2 квітні 2013року, сказано, що незаконне виготовлення та обіг вогнепальної зброї, боєприпасів, завдають шкоди безпеці кожної держави, створюючи загрозу для благополуччя народів та їхнього права на мирне життя. А незаконний обіг означає ввіз (вивіз), придбання, продаж, доставку, переміщення або передачу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї з території або територією однієї Держави-учасниці на територію іншої Держави-учасниці, якщо будь-яка із заінтересованих Держав-учасниць не надає дозволу на це відповідно до положень цього Протоколу або якщо вогнепальна зброя не має маркування [3].

До розроблення ефективних заходів вирішення цієї серйозної проблеми можна підходити по-різному. У суспільстві все частіше виникають дискусії щодо внесення змін до чинного законодавства України та надання всім громадянам права на вільне володіння вогнепальною нарізною зброєю, у тому числі й автоматичною. Та чи готові українці насправді до легалізації зброї? Адже спочатку треба звільнитися від зовнішніх дестабілізуючих факторів, забезпечити внутрішню політичну та економічну стабільність, а також підвищити правову свідомість членів суспільства.

Для недопущення ескалації конфлікту нелегального обігу зброї необхідно діяти за міжнародними приписами. Одним з пріоритетних джерел може бути Оновлена стратегія внутрішньої безпеки Європейського Союзу на 2015-2020роки, де увагу акцентовано на боротьбі з незаконним обігом вогнепальної зброї, необхідності посилення контролю за її використанням та стандартизації маркування та підготовки регламенту, який визначає технічні норми дезактивації вогнепальної зброї. Особливо наголошується на незаконному обігу в мережі Інтернет і тіньовому сегменті мережі[4].

Підводячи підсумок, констатуємо, що тенденція поширення незаконного обігу зброї значним чином спричинена прогалинами в національному законодавстві. Це є як загальнодержавною так і глобальною проблемою, що викликає занепокоєння міжнародної спільноти. Для запобігання розвитку внутрішньодержавних злочинів та транснаціональної злочинності необхідно спільно забезпечувати механізми контролю за обігом усієї зброї.

Література

1. Щодо правових аспектів організації протидії незаконному обігу вогнепальної зброї / Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/articles/969>.
2. Кіріленко Ф., Загорулько А. Незаконний обіг зброї і стан боротьби зі злочинами, вчиненими з її використанням//Национальный юридический журнал: теория и практика. Режим доступу: <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/6/part_2/26.pdf>
3. Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності / Затверджено Резолюцією 55/255 Генеральної Асамблеї ООН від 31.05.2001 [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\_792
4. Мельник В. І. Незаконне розповсюдження й обіг зброї як загроза громадському порядку в сільській місцевості//Серія «Юридичні науки». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo02/part\_2/18.pdf